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Many studies have been conducted by linguistic experts on the phenomenal functions o f  
code-switching in the instructional contexts o f the second language. Research has found 
many different aspects of code-switching studied in language classrooms. This research 
sought to investigate how code-switching is used as a communicative tool in the classroom 
interaction o f ED2203B B.Ed TESL students in UiTM Shah Alam. A survey, observations 
and interviews were carried out to elicit relevant data. Quantitative data was analyzed 
using the statistical software, SPSS 17.0. Data was analyzed and presented in percentages 
and mean scores. Qualitative data was collected using an observational framework adapted 
from Greggio, S. and Gil, G. (2007) and each situation for code-switching was analyzed 
based on the 10 reasons provided by Muthusamy (2009). The findings revealed that three 
types of code-switching known as tag switching, inter-sentential switching and intra- 
sentential switching were used by the respondents. In addition, the 10 reasons of code­
switching adapted from the study by Muthusamy (2009) were found to be used in all five 
of the observations conducted in the language classroom. In addition to this, English was 
the dominant language used by the TESL students in most classroom situations. Students 
were also found to be frequent users o f code-switching among their friends and with their 
lecturer. These findings implicated that while code-switching was a useful communicative 
tool, too much code-switching could lead to overdependence on the strategy.
ABSTRAK
Terdapat banyak kajian yang telah dijalankan oleh pakar-pakar bahasa mengenai fenomena 
pertukaran kod dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua. Terdapat 
banyak tinjauan yang berbeza yang telah dikaji dalam kecenderungan berlakunya 
pertukaran kod di dalam kelas bahasa kedua. Penyelidikan ini bertujuan untuk menyiasat 
bagaimana pertukaran kod digunakan sebagai perantara komunikasi dalam interaksi 
dikalangan pelajar-pelajar B. Ed TESL kelas ED2203B di UiTM Shah Alam. Dalam kajian 
ini, kaji selidik, pemerhatian kelas dan temu bual bersama pelajar telah dijalankan sebagai 
instrumen untuk mendapatkan data yang relevan. Data kuantitatif telah dianalisis dengan 
menggunakan perisian statistik SPSS 17.0. Data telah dianalisis dan dibentangkan di dalam 
peratusan dan skor min. Data kualitatif telah dikumpul menggunakan rangka kerja 
pemerhatian yang diadaptasi daripada Greggio, S. and Gil, G. (2007) dan setiap situasi 
pertukaran kod dianalisa berdasarkan 10 sebab-sebab pertukaran kod yang diambil 
daripada hasil kajian Muthusamy (2009). Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat 
tiga jenis pertukaran kod yang dikenali sebagai “tag-switching”, “inter-sentential 
switching” dan “intra-sentential switching” yang digunakan oleh para responden. Di 
samping itu, 10 sebab-sebab pertukaran kod yang diadaptasi daripada kajian oleh 
Muthusamy (2009) didapati telah digunakan dalam kelima-lima pemerhatian kelas yang 
telah dijalankan di dalam kelas pengajaran bahasa kedua tersebut. Di samping itu, kajian 
ini telah mendapati bahawa Bahasa Inggeris adalah bahasa paling dominan digunakan oleh 
pelajar TESL dalam kebanyakan situasi kelas yang berbeza. Pelajar juga didapati kerap 
menggunakan pertukaran kod di kalangan rakan-rakan dan juga dengan pensyarah mereka. 
Implikasi daripada penemuan ini menunjukkan bahawa walaupun pertukaran kod telah 
dibuktikan sebagai suatu alat komunikasi yang berguna untuk pelajar TESL, pertukaran 
kod yang berlebihan boleh menyebabkan para pelajar terlalu bergantung kepada strategi 
tersebut.
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